























capable  of  coping  with  climate  variability  is  presented.  This  approach  combines 
plot‐scale  diagnosis  and  farm‐scale  simulation.  The  diagnosis  informs  about  the 
opportunity of  grassland use  and  suggests  adjustments,  enabling  to design novel 
systems.  Simulations  of  current  and  novel  systems  provide  daily  variation  of 
standing  herbage,  forage  stocks  and  animal  performance  for  different  weather 
series.  In  an  application,  simulations  reveal  that  improvement  of  forage  self‐
sufficiency  pinpointed  by  the  plot‐scale  diagnosis  was  unexploitable  at  the  farm 






















 The  dominant mode  of  animal  genetic  resources  management  for  agriculture  in 
France relies on the participation of farmers in the definition of breeding objectives 
and  in the production of genetic data thanks to on‐farm milk recording. However, 
this mode  of  collaborative  design  is  currently  questioned  by  cooperative  failures 
and  critics  from  farmers on  the mode of  knowledge production  involved. After a 
literature review of actual theories and methods of collaborative and participatory 

























organized  to  enable  people  to  become  aware  of  their  interdependence. 
3) Developing both the novelty and the activities  implies various  levels of dialogue 















focused  on  breaking  the  spiral  of  unsustainability  on  smallholder  farms 
(www.eulacias.org). Co‐innovation consists of three interacting domains: 1. systems 
approaches; 2.  social  learning; 3. dynamic project monitoring and  self‐evaluation. 
Co‐innovation  is  a  specific  approach  to  participatory  change methodologies.  The 
unique  character  of  co‐innovation  is  its  emphasis  on  systems  approaches 
throughout  and  the  importance  attributed  to  dynamic  feedback  from  progress 











 Many  different  actors,  like  businesses,  farmers,  the  government,  societal  organi‐
zations, consultants and  research  institutes, are  involved  in  the design and  imple‐
mentation  of  “the  Roundel”, which  is  a  Dutch  sustainable  laying  hen  husbandry 
system.  It  is  assumed  that  interactions  between  these  different  actors  are 
important  to  articulate  common  ideas  of  which  aspects  are  important  for  a 
sustainable husbandry system. The main research question addressed in this paper 
























aims  to  create  opportunities  to  ‘do  more  with  less  water’,  within  a  context  of 
drought, climate change and  intensified competition for access to  irrigation water. 
We  discuss  the  challenge  of  supporting  knowledge  co‐development  within  this 
research project. We explore how an understanding of different  types of commu‐
nities, and of different types of engagement, can provide a conceptual  framework 











 This paper analyzes how  innovating actors deploy  strategies  to  create  changes  in 
the institutional environment of projects in order to make these favorable for their 
projects. The paper  identifies  several  such effective  reformism strategies:  framing 
novelties  within  existing  rules,  bypassing  the  current  institutional  context,  or 
seeking outright  confrontation  in which pressure  is gradually built up at different 













 Boundary  objects  enable  different  communities  to  jointly  solve  problems  by 
providing a common lexicon. We ask how “effective” boundary objects are created, 
and present  the  results of a  case  study on  the design of a Dutch animal  friendly 
poultry  system:  the  ‘Rondeel’.  The  vision  behind  the  ‘Rondeel’  functioned  as  a 
successful boundary object, but continuously morphed as well as actors entered or 
left. Content  and  success of  the  vision were dependent on  choices of  the  actors 























 Design  is  increasingly seen and tried as a vehicle for system  innovative sustainable 





design  approach  a)  increases  design  plausibility;  b)  does  not  decrease  their 








 To  be  more  sustainable,  farmers  may  decide  to  redesign  their  livestock  farming 
systems. Converting  to organic  farming  is one  example of  such dramatic  change. 
Assuming that modelling farming systems can support such redesign processes, we 
conceived  and  tested  a  modelling  methodology  that  involved  farmers.  15  cattle 
dairy farmers converting to organic farming (or already converted) took part in our 
program  that  consisted  in meetings,  surveys  and  participatory workshops  during 













of  farming  systems  in  Latin  America.  Our  approach  involves  stakeholders  in  the 
analysis of present states and the identification of driving forces; finally, the impact 
of drivers on  the  farming  sector  is projected  through  the Delphi  technique which 














 Economic  and  environmental  sustainability  of  family‐based  vegetable  production 
systems  in  south  Uruguay  are  seriously  compromised  after  two  decades  of  net 
decreasing  prices  and  strategies  based  on  specialization  and  intensification.  This 
paper  presents  a  model‐based  exploration  of  alternative  livelihood  strategies  in 
terms  of  income  generation  and  resource  use,  under  three  different  future 
scenarios defined by local experts. We designed new production activities (rotation 




































‘Systems approaches  in  technology‐oriented  farming system design’. What did we 
learn?  Which  interconnections  exist  between  the  different  contributions,  and 
between  the  two workshops? What are  the most  important questions  for  further 
research? We will explore the possibilities to either publish together, or jointly write 
a programmatic paper to strengthen connections between the different approaches 
presented. All  contributors  to workshop 1.4 and 5.3 are especially  invited  to  join 
this session. 
 
 
 
